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Resumo
As aves praieiras migratorias son moi sensibles aos cambios de hábitat por mor da súa 
dependencia a un limitado número de sitios durante as súas longas migracións, onde se 
concentran en grandes cantidades nun momento dado. Requiren, daquela, de estratexias de 
manexo do hábitat caso da protección das áreas críticas e, especialmente, dunha concienciación 
por parte das comunidades e dos dirixentes políticos en particular. Neste contexto preséntanse 
as estratexias e as accións de conservación emprendidas durante os últimos dez anos no esteiro 
do río Gallegos, ambiente dun gran valor para estas especies, mais que está a sufrir fortemente 
o impacto da acelerada urbanización da costa. A meta perseguida foi modificar a tendencia no 
uso da costa e mellorar a relación do ser humano co seu contorno. Traballouse mediante unha 
articulación coas administracións gobernamentais, os sectores educativos, particulares e ONG 
locais e internacionais. Entre os resultados cómpre salientar a creación de dúas áreas protexidas 
(provincial e urbana), a promulgación da Lei provincial de conservación das zonas húmidas e das 
aves praieiras, o recoñecemento como sitio de importancia internacional pola Rede Hemisférica 
de Reservas para Aves Praieiras e, finalmente, a declaración como un sitio AICA/IBA.  
Astract
Migrant shorebirds are very sensitive to habitat changes, due to their dependence on a limited 
number of sites during their long migrations, where they concentrate in large numbers at 
a given moment. Thus, they require habitat management strategies, like the protection of 
critical areas and, especially, raising the awareness of the communities and in particular of 
the political decision-makers. In this context, the strategies and conservation actions taken 
during last ten years in the Gallegos river estuary are presented. This environment is of great 
value for these species, but it was being heavily impacted by the accelerated urbanization of 
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Introdución
 
As aves praieiras migratorias conforman un 
grupo de aves particularmente sensibles 
aos cambios de hábitat, xa que dependen 
dun limitado número de sitios de alimenta-
ción e de descanso durante as súas lon-
gas migracións entre as áreas reprodutivas 
e as de invernada, onde se concentran en 
grandes cantidades chegado o momento. 
Durante as súas escalas migratorias utili-
zan zonas húmidas altamente produtivas, 
sustentadas en comunidades bentónicas 
que constitúen a base da súa alimentación 
(myers et al., 1987), de aí que se consideren 
especies indicadoras da saúde das zonas 
húmidas, por estaren estreitamente ligadas 
a este tipo de hábitat e claramente relacio-
nadas a cambios ambientais (hayman et al., 
1986). Por tanto, requiren de estratexias de 
manexo do hábitat, como a protección e a 
conservación das áreas críticas e, nomea-
damente, dunha concienciación por parte 
das comunidades involucradas e dos deci-
sores políticos en particular. Elas dependen 
do coidado que reciben en cada un dos 
lugares implicados durante as migracións, 
relationship between man and his environment. The work was carried out by means of an articulation 
with the governmental administrations, education sectors, individuals, and local and international 
NGOs. Among the results, the creation of two protected areas (provincial and urban), the enacting of 
a provincial Law of Conservation of Wetlands and Shorebirds, the recognition as Site of International 
Importance by the Western Hemisphere Shorebird Reserve Network, and its declaration as AICA/IBA 
Site stand out.
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Figura 1. Situación da área de traballo: esteiro do 
río Gallegos (provincia de Santa Cruz, Patagonia 
Austral, Arxentina)
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por iso o mantemento destas especies re-
sulta dun compromiso conxunto, de xeito 
que calquera deles desta longa cadea que 
se vira afectado repercute no funcionamen-
to satisfactorio do sistema como un todo. 
O esteiro do río Gallegos, situado no extre-
mo sur continental americano, na provincia 
de Santa Cruz (Arxentina), é o segundo 
en amplitude mareal do mundo (13 m en 
mareas extraordinarias). Posúe unha gran 
produtividade biolóxica, con marismas e 
extensas planicies intermareais de lodo e 
area, condicións que cobren os requirimen-
tos ecolóxicos das aves praieiras. Estas ca-
racterísticas foron a base polas cales blan-
Co e CaneVari (1995) o sinalaron como un 
dos sitios da costa patagónica de potencial 
importancia para estas especies e priorita-
rios para investigar. No entanto, non foi até 
o ano 1998 cando comezaron os primeiros 
estudos de campo, desde a Universidade 
Nacional da Patagonia Austral, Unidade 
Académica Río Gallegos (UNPA-UARG).
Importancia do esteiro do 
río Gallegos para as aves 
praieiras migratorias e pro-
blemáticas de conservación. 
Contexto ecolóxico e 
sociocultural
 
As investigacións realizadas entre os anos 
1998-2000 permitiron detectar a importan-
cia real do esteiro para as aves praieiras en 
relación a outros sitios chave de Patagonia, 
para alén de identificar as ameazas para a 
súa conservación e os sectores con nece-
sidades inmediatas de protección e mane-
xo (Ferrari, 2001). Os censos deron como 
resultado que o esteiro sustenta, cando 
menos, o 10% da poboación bioxeográfica 
de especies patagónicas, como é o caso 
da gabita austral (Haematopus leucopodus) 
e a píllara de Magallanes (Pluvianellus so-
cialis), ambas endémicas desta rexión, alén 
da píllara das illas Malvinas ou de dupla 
coleira (Charadrius falklandicus) e o 3% de 
especies neárticas (provintes do hemisfe-
rio norte), como o pilro groso (Calidris ca-
nutus), o mazarico do bico revirado (Limosa 
haemastica) e o pilro de Bonaparte (Calidris 
fuscicollis) (Ferrari et al., 2002, 2007), o cal 
supera amplamente o 1% requirido como 
limiar mínimo para recoñecer zonas húmi-
das de importancia internacional segundo 
os criterios de Ramsar (Frazier, 1996). Todo 
isto demostrou a relevancia deste ambien-
te tanto para especies patagónicas como 
para as transcontinentais, a unha escala 
non só local, senón tamén global.
Con todo, os sectores máis valiosos como 
hábitat para os praieiros estaban a sufrir 
fortemente o impacto da acelerada urba-
nización da costa, o cal ficou en evidencia 
mediante unha análise de superposición 
cartográfica (Ferrari, 2001). De igual xeito, 
estudos posteriores permitiron corrobo-
rar que nos últimos 60 anos se producira 
unha perda de case o 40% das marismas 
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e planicies intermareais adxacentes á cida-
de (Ferrari et al., 2007), do cal resulta, por 
tanto, unha das problemáticas de conser-
vación máis urxentes que cómpre resolver.
A cidade de Río Gallegos, capital de San-
ta Cruz, sitúase na beira sur do esteiro, a 
uns 15 quilómetros augas arriba da súa de-
sembocadura. O continuado crecemento 
demográfico que sufriu durante as últimas 
décadas (dos 14.439 habitantes do ano 
1960 pasouse aos 78.962 do ano 2001, 
que, aproximadamente, son xa 110.000 na 
actualidade) trouxo consigo unha expan-
sión desordenada e sen planificación sobre 
o ecosistema costeiro, que foi obxecto de 
recheos para usos residenciais e lugares de 
deposición dos residuos urbanos da súa 
crecente poboación (Ferrari et al., 2007). 
Isto significou un gran custo ambiental e 
económico para a cidade, xa que amais da 
degradación do hábitat e dos espazos na-
turais aptos para a recreación e o turismo, 
provocou tamén mudanzas na dinámica 
costeira que causaron efectos nos proce-
sos naturais de erosión-acumulación e que 
obrigaron á construción de grandes mu-
rallas co fin de evitar asolagamentos (Fer-
rari et al., 2007, albrieu e Ferrari, 2007).
Esta situación ambiental requiría de es-
tratexias de conservación e accións de 
transferencia á comunidade no inmediato, 
tendo en conta que a perda do hábitat se 
sinala como unha das principais causas de 
diminución das poboacións de aves praiei-
ras no mundo (morrison et al., 2001). Neste 
contexto, e case en paralelo aos estudos 
e avances logrados no proceso de inves-
tigación de campo, principiáronse accións 
coa sociedade que tiñan como meta a de 
modificaren a tendencia no emprego da 
zona costeira e melloraren a relación do in-
dividuo co seu contorno e facelo partícipe 
directo da procura de solucións.
O meirande desafío foi reverter a escasa 
atención e valoración do esteiro (en parti-
cular, as súas marismas e planicies inter-
mareais) pola poboación local, por mor da 
escasa percepción sobre o seu valor intrín-
seco e os servizos ecolóxicos que ofrece 
(protección da erosión mariña, biodiversi-
dade, atenuación das mareas etc.). 
Este tipo de zonas húmidas, con impor-
tantes extensións de zonas pantanosas e 
asolagables, non atraeu tradicionalmente a 
atención da xente que se manifestan nunha 
actitude de indiferenza respecto ao seu es-
tado de conservación. Isto viuse agudizado 
aínda máis en Río Gallegos, dado que gran 
parte dos seus habitantes procede doutras 
rexións do país situadas a centos ou miles 
de quilómetros de distancia, con caracte-
rísticas xeográficas moi diferentes. Por tan-
to, ao descoñecemento da súa relevancia 
ecolóxica, hai que lle engadir que existe 
pouca identidade co lugar. Alén diso, a de-
gradación e a perda de hábitat, polo xeral, 
son procesos dificilmente perceptibles para 
o público non informado ou que non está 
directamente involucrado coa temática. A 
confluencia de ambos os factores incidiu 
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dificultando a capacidade de detección 
social do problema, até se converteren en 
duros obstáculos que debían ser sorteados 
no proceso de comunicación.
Este escenario indicounos, en primeiro lu-
gar, a necesidade de interactuar e articular 
accións con diferentes actores da socieda-
de na procura da revalorización do ambien-
te costeiro e, posteriormente, da promoción 
do seu ordenamento e conservación. Para 
iso, traballouse desde a educación am-
biental non formal, tendo como eixe os ser-
vizos funcionais e os atributos do esteiro, 
mais fundamentalmente buscando crear 
un lazo conceptual entre: ambiente sauda-
ble-mellor calidade de vida para todos os 
habitantes de Río Gallegos. Neste sentido, 
as aves praieiras empregáronse como un 
medio para mellorarmos a condición actual 
do contorno natural e para facilitarmos a 
comunicación coa comunidade.
 
Formulación de estratexias 
para a conservación do 
hábitat e as aves praieiras 
migratorias
 
Entre as estratexias desenvolvidas ao co-
mezo do traballo, resultou crucial: 
a)  Identificar os actores chave na comunida-
de que contribuísen a acadar máis rapi-
damente os obxectivos buscados e cre-
armos sinerxias para que eles mesmos 
lideren os procesos sociais e políticos 
que leven á conservación do sitio. Neste 
sentido, traballouse achegando informa-
ción e propostas de manexo da área ao 
funcionariado, lexisladores e concelleiros 
nos planos municipal e provincial; 
b)  Instaurar o tema na sociedade, de 
modo que comezase a figurar na axen-
da política ambiental e resultase un 
tema prioritario;
c)  Desenvolver a concienciación da co-
munidade sobre o significado e o valor 
da área e promover un sentimento de 
orgullo polo lugar.
d)  Obter protección legal das áreas críti-
cas, dada a urxencia en deter a perda 
do hábitat e; 
e)  Ligar a conservación destes sitios e es-
pecies mediante a promoción de acti-
vidades amigables co ambiente, como 
pode ser a observación de aves, apro-
veitando o seu espectacular comporta-
mento migratorio como un instrumento 
para a conservación do ecosistema e co 
fin de crear un nexo de integración efec-
tivo entre o pensamento ecolóxico e as 
potencialidades económicas do sitio.
Proceso e accións de 
transferencia á comunidade
 
O traballo organizouse en cinco liñas in-
terrelacionadas e retroalimentadas: 1) in-
vestigación, 2) capacitación, 3) comunica-
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ción/educación ambiental, 4) medidas de 
conservación e 5) fortalecemento institu-
cional/participación cidadá mediante unha 
articulación coas administracións gober-
namentais (provincial e municipal), secto-
res educativos, particulares e ONG locais, 
nacionais e internacionais.  
Unha síntese das accións desenvolvidas pre-
séntase na táboa 1 e descríbense a seguir:
1) Investigación: Os resultados das in-
vestigacións realizadas ao comezo do 
proxecto sentaron as bases para dirixir 
as primeiras accións de transferencia, 
capacitación, comunicación e con-
servación. Priorizáronse os estudos 
destinados a coñeceren a diversidade 
específica, as abundancias poboacio-
nais por especie e os patróns tempo-
rais, a caracterización do hábitat, as 
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Taboa 1. Proceso e accións de traballo desenvolvidos 
para a conservación das aves praieras migratorias no 
esteiro do río Gallegos (Santa Cruz, Argentina)
investigación
• Identificación de especies e sitios críticos, fluctuacións 
temporais na abundancia, tamaño poboacional local e a súa 
representatividade a nivel global. 




•  Axentes de conservación municipais, “gardafauna” e “garda-
pesca” provinciais, guías de turismo.
•  Docentes de diferentes niveis educativos
•  Persoal de Prefectura Naval Argentina
•  Persoal de empresas petroleiras 
•  Alumnos Universitarios, comunidade en xeral
comunicación
educación ambiental
• Difusión nos medios de comunicación masivos
• Elaboración e difusión de micro-documentais 
• Elaboración e distribución de folletos e fichas 
• Edición de libros sobre aves e reservas do esteiro 
• Programas de TV ambiental
• Programa de Educación Ambiental Municipal (Ano 2000 ata a 
actualidade)
• Elaboración e distribución do Catálogo Dixital da RCU (2009)
• Campaña do Orgullo “Esteiro do río Gallegos” (2009/10)
medidas de conservación
• Creación da Reserva Provincial para Aves Praieras (2001)
• Creación da Reserva Costera Urbana-RCU (2004)
• Interrupción no otorgamento de marismas para uso urbano
• Lei de conservación de humedais e aves praieras (2010)
fornecemento institucional
participación cidadá
•  Creación da Axencia Ambiental Municipal (2006)
•  Creación da Asociación Ambiente Sur (2007)
•  Talleres con participación pública (2000 – 2009)
•  Declaración do esteiro como Sitio de Importancia Internacional 
da Rede Hemisférica de Reservas para Aves Praieras (2005)
• Declaración do esteiro como Sitio AICA/IBA (2005)
Revalorizar o 
ecosistema costeiro 
Promover o seu ordenamento 
e conservación
OBXECTIVOS
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áreas chave ou críticas no esteiro e 
a identificación das ameazas (Ferra-
ri, 2001; Ferrari et al., 2002; albrieu 
et al., 2007). Á súa vez, estas fóronse 
nutrindo da achega de novas liñas de 
investigación, orientadas a cubriren os 
interrogantes de manexo que se ían 
suscitando. Deste xeito, nunha etapa 
posterior incorporáronse estudos co 
fin de identificar as fontes de distur-
bio para as aves e as respostas de 
comportamento ante a presenza hu-
mana, determinar a distancia media 
de achegamento dos visitantes ou o 
uso do hábitat por especie. Tales es-
tudos foron despois insumos básicos 
á hora de orientar as mensaxes nas 
campañas de educación ambiental, 
nos programas de capacitación, alén 
de se empregaren para mellorar o or-
denamento territorial da área. 
2)  Capacitación: Transferir a informa-
ción obtida foi un dos piares en que se 
traballou intensivamente, non só para 
informar sobre a importancia ecolóxica 
do esteiro, senón para alertar sobre a 
perda acelerada destas zonas húmidas 
e a necesidade de tomar decisións que 
modificasen o uso do espazo. Diferen-
tes grupos meta (táboa 1) participaron 
dos cursos de formación, aínda que 
se fixo maior fincapé no persoal téc-
nico dos organismos gobernamentais 
encargados do control e manexo dos 
recursos naturais (fotos 1 e 2). Para 
actualizar e cubrir os baleiros de infor-
mación organizouse un programa de 
capacitación orientado especificamen-
te para este público que consta de 12 
módulos teórico-prácticos, ditados por 
docentes universitarios, especialistas 
en diferentes disciplinas (xeoloxía, xe-
ografía, bioloxía, ecoloxía, profesionais 
da educación etc.) no transcurso de 
case tres anos. Este programa contou 
con fondos outorgados polo Servizo 
Nacional de Pesca e Fauna Silvestre 
dos Estados Unidos, no marco da Lei 
de conservación de aves migratorias 
neotropicais (NMBCA). Desenvolveuse 
como un dos obxectivos propostos no 
Proxecto “Conservación multinacional 
do pilro groso, Calidris canutus”, o cal 
Fotos 1 e 2. Cursos de capacitación para o funcionariado e axentes de conservación municipais e provinciais
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estivo baixo a coordinación xeral da 
Rede Hemisférica de Reservas para 
Aves Praieiras (RHRAP) e a local dunha 
das autoras do presente traballo (Silvia 
Ferrari). 
 Outro grupo meta que cómpre salien-
tar foi o dos estudantes universitarios, 
que en moitos casos se transformaron 
en axentes multiplicadores, nomeada-
mente nas campañas educativas leva-
das a cabo nas escolas ou coa comu-
nidade en xeral. 
3) Comunicación/educación ambiental: 
Para lograr a instauración do tema na 
sociedade, priorizalo nas axendas polí-
ticas e incrementar a valoración ecolóxi-
ca do esteiro, empregáronse diferentes 
estratexias educativas (charlas, folletos, 
láminas, libros, entrevistas persoais, mi-
crodocumentais, carteis etc.) e medios 
de comunicación masivos (TV, radios 
AM e FM, gráficos). Neste aspecto, a 
Municipalidade de Río Gallegos foi un 
importante aliado, pois apoiou nalgúns 
casos con financiamento e noutros coa 
distribución e promoción dos materiais 
xerados na comunidade. 
 A edición dun libro sobre as aves do 
estuario do río Gallegos (albrieu et al., 
2004), que incluíu información sobre 
as súas características xeográficas, o 
uso das aves por parte dos habitantes 
do pasado, as comunidades bentóni-
cas como base na alimentación das 
aves, as problemáticas de conserva-
carlos albrieu, silvia Ferrari e gerMÁn Montero
89ambientalMENTEsustentable, 2010, (I), 9-10
ción e a relevancia ecolóxica da área, 
resultou unha ferramenta de difusión 
eficaz (foto 3). Distribuíuse de balde 
un total de 1.000 exemplares entre os 
centros escolares, os centros veciñais, 
as axencias gobernamentais, a uni-
versidade e as ONG, entre outros. Isto 
permitiu un achegamento máis directo 
dos habitantes ao patrimonio natural 
local e aumentou o número de perso-
as que se achegaron á costa para ob-
servaren aves, como unha actividade 
recreativo-educativa (obs. pers.). Nos 
anos subseguintes elaboráronse e dis-
tribuíronse trípticos e láminas ou pós-
teres orientados a difundiren as espe-
cies do estuario e que conteñen sitios 
e épocas con maior probabilidade de 
observación e unha breve descrición 
para a súa identificación a campo (foto 
4). 
Para acceder á maior cantidade de perso-
as ofrecéronse charlas en diversos eventos 
aproveitando, por exemplo, os festexos 
polo aniversario da cidade, xornadas am-
bientais, obradoiros destinados a docentes 
de diferentes niveis educativos e realizáron-




Desde o ano 2000 comezouse a partici-
par no Programa de Educación Ambiental 
Municipal, auspiciado pola universidade 
(UNPA/UARG), que consiste en capacita-
cións orientadas principalmente a persoal 
docente, onde se analizan as problemá-
ticas ambientais rexionais e da cidade. 
Como módulo central do programa, cada 
ano ofrécese: “Biodiversidade e conserva-
ción no esteiro do río Gallegos”, que ac-
Fotos 3 e 4. Tríp-
tico de aves do 
esteiro do río Ga-
llegos e láminas 
informativas, que 




privados e ONG 
da rexión.
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tualiza a información sobre este tópico e 
inclúe saídas de campo grazas ás cales 
se percorren os sitios críticos para as aves 
praieiras e se amosan as ameazas a que 
se enfrontan, co fin de xerar un maior com-
promiso ambiental na sociedade. Até o 
ano 2009, un total de 6.500 persoas asistiu 
a estas convocatorias de capacitación. 
Outra ferramenta efectiva co decorrer dos 
anos foi a participación en diferentes pro-
gramas televisivos, radiofónicos e gráficos, 
tanto de alcance provincial como nacional, 
onde se difundiron as investigacións e se 
facía fincapé na importancia destes eco-
sistemas alén do seu valor paisaxístico que 
puideren ter e acentuando aqueles outros 
valores que non se descobren tan facil-
mente. Un slogan que se empregou nunha 
curta televisiva e que tivo un bo impacto 
foi: “Onde pensamos que non hai nada, as 
aves sorpréndennos cun mundo sen fron-
teiras”, acompañado con imaxes de enor-
mes bandadas de praieiras a se alimentaren 
nos intermareais lamacentos seguido dun 
mapa de América, no cal se ven aves que 
cos seus voos unen ambos os extremos do 
continente. Con iso procurouse desterrar 
o vello concepto que o esteiro non posúe 
valores dos cales sentírmonos orgullosos e 
en contraposición xerar sentimentos de fra-
ternidade cos outros pobos con que com-
partimos as mesmas especies.
Así mesmo, asesorouse de xeito perma-
nente un programa televisivo de cobertu-
ra provincial titulado En la tierra del viento 
e que aborda temáticas ambientais. Nas 
súas emisións semanais presentáronse mi-
crodocumentais e imaxes captadas por un 
camarógrafo que se incorporou ás nosas 
saídas de campo. Esta experiencia permi-
tiu acceder a un maior público, difundir a 
biodiversidade deste ambiente e a necesi-
dade de protexermos os sitios que se esta-
ban a perder día a día á vista de todos.
Durante o ano 2009, e no que vai do pre-
sente, desenvolveuse a campaña “Pride” 
ou do “Orgullo polo estuario do río Gal-
legos”, a cal está patrocinada pola orga-
nización conservacionista internacional 
Rare (http://www.rareconservation.org). A 
través de métodos de mercadotecnia so-
cial e baixo a coordinación dun dos auto-
res do presente estudo (Germán Montero) 
realizáronse campañas de concienciación 
pública e mobilización social cara a prác-
ticas sustentables de conservación. Para 
iso, traballouse cunha especie bandeira, 
o pilro groso, canto símbolo de orgullo lo-
cal (fotos 5 e 6). Combináronse distintas 
técnicas (creación de cancións populares, 
folletos, vídeos musicais, mascota, char-
las etc.) mediante as cales se transmitiron 
mensaxes que buscaron xerar apoio á pro-
tección do estuario e á súa biodiversidade. 
Para a súa efectivización contouse coa co-
laboración de numerosos voluntarios e de 
fondos externos, xestionados a través do 
Manomet Center for Conservation Scien-
cies (USA) e mais do Fondo de Zonas Hú-
midas para o Futuro (Ramsar).
carlos albrieu, silvia Ferrari e gerMÁn Montero
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 En síntese, a estratexia utilizada para 
instaurar o tema na sociedade con-
sistiu en empregar de xeito continua-
do diversos medios de comunicación 
social xunto cunha presenza activa en 
eventos locais, que permitisen mostrar 
a situación actual e as necesidades in-
mediatas de actuarmos para a protec-
ción efectiva deste ecosistema.
4)  Medidas de conservación: Creación de 
dúas reservas naturais, fitos chave para 
frear o recheo do intermareal e conservar 
sitios críticos para as aves praieiras migra-
torias. O recoñecemento internacional.
 As accións mencionadas coadxuva-
ron a crearmos un medio propicio para 
achegar propostas de protección da 
área que contribuísen a deter a perda 
acelerada destas zonas húmidas, que 
tal e como se mencionou é unha das 
ameazas máis graves a que se enfron-
tan as aves praieiras no mundo. Como 
resultado, no ano 2001 creouse a Re-
serva Provincial para Aves Praieiras 
Migratorias, mediante Lei provincial nº 
2583, localizada sobre a marxe sueste 
do estuario. Foi a primeira área protexi-
da de Santa Cruz coa finalidade espe-
cífica de conservar hábitats para estas 
especies e o ecosistema asociado. 
 Porén, o sector de costa adxacente á 
cidade continuaba a ser obxecto de 
recheos para a súa urbanización, malia 
contar cun ambiente de similar riqueza 
biolóxica que o anterior. O elevado va-
lor inmobiliario adquirido por estes te-
rreos recheados xerou unha resistencia 
que tivo que ser sorteada para lograr 
a conservación destas zonas húmidas, 
dado que resultaba un negocio con im-
portantes beneficios para un grupo mi-
noritario da sociedade. Esta situación 
implicou un camiño de arduas xestións 
á procura de que se involucrase non só 
a comunidade, senón tamén os xesto-
res políticos municipais a quen lles co-
rresponde a planificación urbana. 
Investigación, educación e transferencia
Fotos 5 e 6. A mascota de pilro groso fálalles aos cativos das escolas sobre a conservación do estuario e 
as súas ameazas. Na imaxe da dereita, a mascota cunha rapariga na festa de aniversario da cidade.
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En resposta ás xestións efectuadas, en 
setembro do ano 2004, creouse a reser-
va costeira urbana de río Chico (RCU), 
estremeira ao eixido urbano da cidade 
de Río Gallegos, mediante a Ordenanza 
N.º 5356/04. Esta decisión foi tomada 
polo poder executivo municipal, quen 
formalizou a proposta de creación, e a 
seguir o Honorable Concello Deliberan-
te da cidade apoiou por unanimidade a 
iniciativa. Asentouse, así, o primeiro pre-
cedente en Patagonia no que respecta 
á decisión por parte dun municipio de 
protexer este tipo de hábitats. Esta me-
dida representou un significativo cambio 
no uso da zona costeira, xa que pasou 
de ser un espazo destinado a ser pri-
vatizado a medio prazo con beneficios 
para uns poucos a se converter nunha 
área protexida con fins comunitarios e 
que achega benestar ao conxunto da 
sociedade. Coa creación desta reserva 
natural iniciouse un proceso de recu-
peración e revalorización destas zonas 
húmidas que aínda prosegue. Para alén 
disto, cando menos conseguiuse inte-
rromper o recheo que implicaba a perda 
do hábitat e dos seus posibles usos co-
munitarios (recreativo/educativo/turísti-
co) e lográronse manter baixo figuras de 
protección legal por volta dunhas 4.300 
h que abranguían a superficie de ambas 
as áreas protexidas.
 Os avances no coñecemento verbo da 
diversidade e a abundancia de aves 
praieiras xunto á creación das áreas 
protexidas, foron a base para o seu 
recoñecemento internacional. No ano 
2005, e despois de cumprir cos requi-
sitos necesarios, o estuario do río Gal-
legos foi declarado Sitio de Importancia 
Internacional pola Rede Hemisférica 
de Reservas para Aves Praieiras (http://
www.whsrn.org/EstuariodelrioGallegos) e no 
mesmo ano, como Sitio Aica/IBA–Área 
de Importancia para a Conservación 
das Aves (Ferrari et al., 2005, 2008).
5)  Fortalecemento institucional/par-
ticipación pública: Estes recoñece-
mentos internacionais contribuíron a 
que a importancia do estuario sobar-
dase os límites provinciais e se favo-
recese mellorar as capacidades locais, 
o cal se viu reflectido nunha meirande 
carlos albrieu, silvia Ferrari e gerMÁn Montero
Ilustración 1. Principais ONG nacionais e internacionais que apoian as accións de conservación e investi-
gación no estuario do río Gallegos
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coordinación e execución de accións 
con outros sitios que forman parte das 
rutas migratorias destas especies e na 
obtención de fondos externos de dife-
rentes doadores (ilustración 1). 
 Todo o dito incidiu positivamente na 
área ao lles dar un grande pulo ás ac-
tividades que se viñan desenvolvendo 
e permitiu un fortalecemento institu-
cional que facilitou, por exemplo, a ad-
quisición de material educativo, equi-
pamento e vehículos, a contratación 
de persoal para o control, a realización 
de levantamentos ecolóxicos e mais a 
elaboración e instalación de cartaces, 
entre outros. 
A creación da RCU, por outra banda, ac-
tuou como un disparador de diferentes 
accións, tanto no plano político como nas 
medidas directas de manexo e protección 
da área. En resposta á importancia cre-
cente que foi adquirindo a reserva, outor-
góuselle unha maior xerarquía institucional 
ao organismo que traballou activamente 
para a súa concreción. Así, no ano 2006, o 
Departamento de Xestión Ambiental, que 
até daquela dependía da Dirección de Tu-
rismo, foi elevado á categoría de Axencia 
Ambiental Municipal con rango de direc-
ción. Esta mudanza no organigrama sig-
nificou unha meirande autonomía e poder 
de decisión nas accións ambientais enca-
radas desde o municipio, o cal redundou 
directamente na conservación do sitio (al-
brieu e Ferrari, 2007). 
Desde este novo organismo comezáron-
se a xerar diversos programas educati-
vos e proxectos cuxo eixe central foi a 
RCU, caso do programa “A Reserva vai 
aos ba-rrios” a través do cal se organiza-
ron charlas nos centros veciñais e visitas 
á área protexida; o programa “A Reserva 
vai ás escolas: unha mirada diferente ao 
noso estuario”, dirixido aos centros edu-
cativos (participaron, aproximadamente, 
uns 2.000 alumnos de 20 escolas diferen-
tes) ou o concurso destinado ás crianzas 
para definir o logo oficial que identificase 
a reserva (foto 7). Así mesmo, a Axencia 
habilitou unha páxina web (http://www.am-
biente.mrg.gov.ar) que lle outorga un espazo 
particular á reserva urbana e informa sobre 
actividades xeradas ao redor dela. 
Paralelamente, foise afianzando un grupo 
de actores locais até se constituír no ano 
2007 nunha ONG denominada Asociación 
Ambiente Sur, que se converteu nun socio 
chave do municipio ao participar activa-
mente na xestión e manexo da RCU (http://
www.ambientesur.org.ar). A súa existencia 
permitiu sumar outros habitantes de Río 
Gallegos, o cal contribuíu a fortalecer a 
participación cidadá e xerar novo material 
e programas educativos, como a Guía de 
la Naturaleza de la Reserva Costera Urbana 
de Río Gallegos e o proxecto “Aves infan-
tís”, cuxo obxectivo primario foi espertar o 
interese nas crianzas das escolas infantís 
e, en segundo termo, promover a observa-
ción de aves como unha actividade para 
realizar en familia (foto 8). Este proxecto, 
Investigación, educación e transferencia
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que contou coa colaboración da empresa 
Patagonia Internacional, realizouse duran-
te tres anos consecutivos e participaron en 
total 3.350 nenos e nenas. 
A finais do ano 2008 oficializouse desde o 
municipio a apertura ao público da RCU, 
que conta cunha sinxela caseta que fun-
ciona como centro de informes e de refu-
xio para os axentes de conservación (foto 
9). Persoal da axencia municipal xunto á 
Asociación Ambiente Sur deseñaron tres 
sendeiros para os visitantes, con diferen-
tes lonxitudes e graos de dificultade, co-
locaron cartelaría, elaboraron folletos e 
unha listaxe de control das aves máis so-
branceiras e frecuentes da reserva. Estas 
accións contribuíron a un maior uso recre-
ativo/educativo da área, aínda incipiente, 
mais que cada vez recibe máis afluencia 
de visitantes, nomeadamente das escolas 
da zona (foto 10).
Desde o ámbito universitario elaborouse 
un CD ROM interactivo, titulado Catálogo 
Digital de la Reserva Costera Urbana de 
carlos albrieu, silvia Ferrari e gerMÁn Montero
Fotos 7 e 8. Logo que representa a reserva costeira urbana, xurdido a partir dun concurso infantil denomi-
nado “Buscando un logo para a Reserva” e cativos participantes do programa “Aves infantís” na RCU.
Fotos 9 e 10. Acceso á reserva costeira urbana e visitantes a observaren as aves
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Os avances obtidos na RCU non son com-
parables cos da Reserva Provincial para 
Aves Praieiras Migratorias, xa que esta 
última funciona na práctica como unha 
reserva de papel. Non obstante, conta 
con condicións naturais de illamento (arre-
dada da cidade e de difícil acceso) que 
a favoreceron e contribuíron a manter as 
zonas húmidas nun bo estado de conser-
vación. Non aconteceu así con parte das 
matogueiras e pasteiros da costa que fun-
cionarían como as súas zonas de amorte-
cemento, dado que foron substituídos por 
especies forraxeiras exóticas, usadas para 
alimentaren o gando en pequenas granxas 
produtivas. 
Esta situación indícanos que hai que conti-
nuar e reorientar os esforzos en educación 
ambiental e na difusión co fin de procu-
rarmos unha actitude máis comprometida 
desde o estado provincial e dos particula-
res que fan este uso do solo. 
Río Gallegos, que é un compendio da in-
formación obtida desde os proxectos de 
investigación (Ferrari, 2009). Este material, 
destinado a centros educativos, culturais e 
turísticos, contén información actualizada, 
imaxes, vídeos, guías dos seus recursos 
naturais (flora, comunidades bentónicas 
e aves) e orientacións para as saídas de 
campo co alumnado (foto 11). Mediante 
este recurso educativo procurouse obter 
un produto amigable e que reflectise a 
particular riqueza ecolóxica do estuario e 
contribuíse asemade a unha maior sensi-
bilización ambiental.
A participación de diferentes institucións 
(ONG, municipio, universidade e organis-
mos estatais/privados) en obradoiros con-
vocados pola Axencia Ambiental Municipal 
permitiu a expresión de diversos grupos de 
interese da comunidade para sentar as ba-
ses do Plan de Manexo da RCU. Na actuali-
dade este documento áchase na súa etapa 
de elaboración e conta cunha zonificación 
que permitirá ordenar os usos do solo e de-
limitar as zonas de conservación estritas.
Desafíos: Eixes de traballo 
futuros
 
Aínda fica moito por facer para a conser-
vación destes hábitats e especies, polo 
que o desafío implica continuarmos coas 
liñas de accións encetadas e explorarmos 
outras novas. 
Investigación, educación e transferencia
Foto 11. Portada do CD ROM interactivo da re-
serva costeira urbana que se distribuíu de balde 
polos centros educativos da cidade.
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Comentarios finais
 
A investigación, a educación e a trans-
ferencia resultaron unha alianza de alto 
impacto que se traduciu en feitos concre-
tos na área de traballo, principalmente na 
reserva costeira urbana. A creación das 
dúas áreas protexidas, o recoñecemen-
to internacional do estuario e, por último, 
unha lei recentemente sancionada que 
prohibe a modificación das zonas húmi-
das de importancia para as aves praieiras 
en toda a superficie de Santa Cruz (setem-
bro de 2010) son mostras que revelan un 
cambio na valorización destes hábitats e 
especies tan vulnerables. Máis aínda se se 
reparar no punto de partida, onde non se 
coñecía a relevancia ecolóxica do estua-
rio para estas especies e a perspectiva de 
viabilidade deses ambientes era nula, sen 
esquecer que se proxectaba o seu recheo 
para uso urbano. 
A asociación entre institucións de dife-
rentes estamentos gobernamentais, non 
gobernamentais e particulares, tamén foi 
unha ferramenta fundamental para obter 
logros e favorecer a participación cidadá 
na toma de decisións. De todos os modos, 
cómpre insistirmos e continuarmos este-
ando os lazos creados, xa que existen di-
versos intereses que entran en conflito coa 
conservación da área, así como cambios 
de funcionarios en prazos relativamente 
curtos, o cal pode conducir a que perigue 
a súa continuidade no tempo.
Coidamos que é posible avanzar para que 
o estudo deste ambiente tan particular 
sexa incluído formalmente nos currículos 
escolares e se xeren novas ofertas para 
o seu aproveitamento recreativo e turís-
tico nun marco de sustentabilidade. Isto 
axudará a que a comunidade se apropie 
dela con maior forza e defenda os seus 
intereses que, en definitiva, teñen que ver 
cunha mellor calidade de vida e goce dun 
ambiente san para todos e todas.
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